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12 March 1856

Holland, Michigan

Rev. Albertus C. Van Raalte prepared a message on Genesis 3:16 on this date in his series of
lectures on Genesis.
In Dutch; transcription from the Dutch and translation by Nella Kennedy, November, 2005.
Original in the Van Raalte papers in the Hope College Collection at the Joint Archives of Holland,
H88-0174.

Holland, March 12, 1856

Second Bible Reading
Genesis 3:16

See here the sentence of Eve and Adam for their sin. — Her sentence is twofold. She sees
herself condemned to a condition of suffering and one of subjection. A punishment
commensurate to her sin; she had sought pleasure and elevation. —
1. The verdict is: "I will greatly multiply..." Only one kind of sorrow is mentioned,
a particular sorrow, but all other grievous impressions of sadness and fear, of which the
earth is full, are included here, affecting the woman, as the tender sex, most of all. Sin
brings sorrows into the world, downpours of suffering descend from this on our head, and
opens the source of the most bitter heartfelt anguish, makes the earth into a vale of tears,
and covers the earth with a flood of aye and woe be me) If we did not know sin, we
would not know wounds. These sorrows, named here in particular, are of such a nature
that these words were spoken in the bible book, and continually act in accordance with
the truth of God's threat. Every contraction of a woman in labor preaches to us the
fateful consequences of sin. —
/It speaks here of the vast multiplication of sorrow. This is the description of our lot on
earth in general. Difficulties are many and do not lessen. They are like returning clouds
after a heavy downpour. It is no wonder that sorrows increase since sin is increased
daily. What a deception and disappointment for those who await their portion in this life!
Not only are birth pangs mentioned , but the duplication of sorrow and aggravations
experienced in pregnancy. And then the care of mothers and grief in cultivation
afterwards. 0, what a double agony for the heart of a mother if this heart is trampled on
later by foolishness. That is how sorrow is multiplied, and one bitter experience often
follows another. —
llIt is God Who speaks of this multiplication, as the righteous judge Who holds
everything in His hands. It is fitting for us to place our hand on our mouth. We have
deserved our sorrows. Yes, more that that. And is it not a distribution from Him, Who
has no desire to tease mankind, but sends His judgment to teach people righteousness, to
chastise His children, to humble them in their sin, to wean them from the world. So that
the good we can draw from it, far surpasses the bitterness of sorrow.
2. She, and with her the female sex, are placed here in subservience. She is not her own
master. In Numbers 30 the vows she has made to the Lord are destroyed if it pleases the
man, and she is released. —
In the New Covenant it is stated therefore "Ye wives, be in subjection to your own
husbands." From creation this had been her calling, a joyful, blessed calling, naturally.
I Did ACVR, in the context of Eve's coming suffering, use wee as childbirth contractions? The other
meaning is woe, and since it is followed by ach, is probably intended to be expressions of distress.

But sin has made it a punishment, a burdensome yoke. If the man had not sinned he
would have ruled her sweetly with wisdom and love at all times.
[2]
If the woman had not sinned, she would always have obeyed with humility and
gentleness, and the rule of the man would not have been bitter. Our own foolishness and
sin has made our yoke burdensome. Had Eve never tempted Adam to sin, she would
never have complained about her subjection to him. She has embittered her own yoke by
sin, and this has caused her to complain and sigh. —
How many women, however, are already thankful, and will be eternally grateful for that
bitter [lot] which drove her to God and sanctified her. Those who despise their husbands,
and are disobedient, do not contemplate that they scorn God's law and God's judgment.
Thus God blended mercy in this sentence. The yoke will not be that of a stranger, an
enemy, but her own husband's, who would be her head, her protector. By losing him, she
would lose much on earth. And if childbirth pain was promised her, she will forget this
agony because of the joy that a human being came into the world. She will taste the joy
of motherhood, and in spite of her pain and the oppressive yoke she will love and desire
her husband. This judgment was therefore not a curse to destroy her, but it is the
chastisement of the Lord to bring her to conversion. 0 how good God is that no enmity
was placed between husband and wife, such as had been placed between the tempting
snake and the woman.
Vs. 17. His guilt is named in his sentencing. His excuse is rejected. Her guilt was
temptation but only temptation, no coercion. His guilt was to listen to her. In this way
trivial [words] will blow away in the day of judgment, and from their own mouths God
will judge. — Adam will learn of God's displeasure in a three-fold way: location, labor,
and the brevity of life.
His dwelling place is cursed and the consequences enumerated. The earth is cursed for
your sake: this is, the visible world is subjected to mortality caused by the sin of
humankind. It would not serve anymore to please mankind as it had been destined to be
originally. God gave the earth as a good earth and dwelling place to be agreeable for
mankind. Sin has changed that intention. It is no longer the dwelling honoring humanity.
In many ways it is an infertile, dry earth; thorns, thistles and weeds are produced
naturally by the earth. The good fruits have to be wrested from [the soil] by the steady
zeal and power of ingenuity of her husband.
Fecundity was formerly the earth's blessing, in service of humanity; now barrenness was
its curse as punishment for humans. The earth is no longer what it was. Sin changes a
fertile land to an unfruitful land. The day of grace in Christ has annulled this curse
partially, otherwise a cursed earth could not generate the least [amount of] fruit and
pleasure. For not God's curse, but God's mercy and grace in Christ is a source of good.

That curse will be seen especially when God will melt away the earth with fire, with all
that is in there. The measure of sin will be full then. But also glorious grace will triumph
with new heavens and a new earth where righteousness will dwell, given as an
inheritance to God's children.
What a privilege that the sinner did not have to hear God's curse directly:
[3]
"Be gone, you worker of urnighteousness." He had to detect them in his [His?] dwelling
place only indirectly.2 Yes, that the earth was not destined to devour him alive, but that it
continued to be his destined dwelling place. So therefore it continued to give him shelter
and thus allowed him to enjoy much good. — And that even the bitter portion which was
offered him had to teach him to become wise and not to look for salvation here below in
the creature, but above in his God.
B. Besides, his labors and enjoyment would be embittered:
...his work would be in difficulty and worry. It would be in the sweat of his
countenance. Formerly his work was only enjoyment, difficult labor nor difficult care
were known. Now it is an exertion, a wearing down and weakening of his body, and,
furthermore, his care will be torture and torment to his soul.
The barrenness of the earth, the thorns and thistles it would bring forth, would surround
his sphere of labor with difficulties. Sin gave birth to fearful sweat of difficulty and
strain. That worry and strain which wears down the body cannot be avoided in any kind
of labor on earth.
What an error only to want and await pleasure
1.therefore labor, often hard labor, is our calling. As creatures and as criminals; it is
a portion of our sentence. Happy is he who may conduct himself humbled before God,
and may kiss the extended hand, and may know his own guilt. ..... [?] idleness, laziness,
neglect and carelessness is rebellion and ....[?].
2. Let us take up the difficulties of life willingly, without grumbling and complaint, but
submissively and perceive what we have earned. But there are some who, for various
reasons, distrust worldliness, etc.3 and through excessive concern, labor and anticipation
make the yoke heavier than God has made it. One may seek to make it lighter in a godly
way; that is [one's] calling and the day of grace. "Cast all your care upon Me," also by
paying attention to the salvation that sprouts from that, looking to the end and God's
government.

The meaning of this sentence is unclear. It reads in Dutch: ...dal HU alleen van ter zijde ze in zijne
woonplaats moest ontwaren.
3 Because of ACVR's frequent lack of correct punctuation, this sentence could also be translated: ...who
for various reasons, such as worldliness [and] suspicion, etc. and through excessive....
2

...Also his bread becomes bitter to him. The good food of Paradise is replaced by the
herbs of the field. What a descent! Sin makes him sink downwards to the beasts of the
earth. Every sin, also the manner or circumstances where he would eat it. He would eat
with sorrow and in the sweat of his countenance. —
/Beyond the thousands of disappointments and hurts of life, Adam must have thought
with bitterness and sorrow of his wonderful former place, of that ....[?] and its fruits. It is
no wonder that he ate the bread he had gathered between the thorns with shame, and
moistened it with tears.
/Here we have outlined the fate of our earthly lives. Many troubles and catastrophes will
embitter greatly the poor remnant of earthly joy and pleasure. How many never eat their
portion with joy, through sickness or melancholy. The privileged have reasons to eat
their bread often in distress and care. The fruit of sin is steadily at work.4
//In all those sad consequences of sin one ought to recognize the justice of God.. Why
then does a living human complain? Everyone ought to complain about new sins. Yet
how does God's mercy continue to shine in this justice. He will have bitterness, but yet
live.
[4]
He will have sorrows but yet have bread. And his heart will be strengthened. He will
have grim worries, sweat-producing wretchedness, but the Sabbath rest will become more
dear to him, and, at the end, will make him more willing to welcome rest in the womb of
the earth. — 0, what mercies and good things are still there.
C. The deterioration of him as earthling. This fate, described earlier, will be your
portion until you will return to the earth, since you have been taken from it. For you are
dust, and you will return to dust. — This life is a gradual death. — Although taken from
dust there was
a. the spark of immortality, put into humans by God, which existed in God's will, and
was fed by the knowledge of the communion with, and the possession of God.
The well-beings and glory of people was in God. Having left Him he is reminded that
he is dust, and he would be returning to dust, consistent with God's threat and the
nature of the matter.
b. And although he possessed a spiritual soul, nevertheless he is called dust, and
certainly for important reasons: God wished to say: your precious soul has lost
dominion; she is now a prey and slave of dust. The soul has sunk into the carnal
morass. From spiritual and heavenly it has become earthly and carnal; it died for her
circle and destination. And therefore it cannot reach its goal any longer. As useless

4
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Literally, stirs about.
Heil can also mean salvation.

debris6 it will crumble away and fall to pieces, returning to dust. It could no longer
be said: in the image of God. That glory was lost.
/Now the dust and all other the other senses have sunk down. What insignificance, what
weakness, what depths. What a source of humiliation and shaming of all pride and
elevation.
//We are the dust that is raised by the wind of the Almighty for a time, but [He] took
away the cause of that elevation and dust returns to dust. We are the mortal creatures of a
day. —
///Sin brought death into the world, coming in whatever form. The wages of sin is death,
and sin the sting of death. — The spark of immortality has been quenched. That the
burdensome life is short, and the days few, are however a blessing in the hope of life.
a. It should be understood in this curse: all spiritual misery is not therefore only the grief
of the body but that of the soul, wounded by an accusing conscience. The submission
by humans to the yoke proclaims to us the heavier slavery under sin and Satan
(which, even so, people choose, however difficult). The thorns and thistles of the
earth teach us how souls can be fruitful in evil. — The labor of the earth preaches to us
to enter a battle. The bitter bread tells us about the soul's inconsolability if God is
absent. The return of the body to dust proclaims to us the materiality and sensual
desires7 of our soul.
b. What is said here in this curse descended on Jesus. If birth pains are declared, so also
it is stated in the scriptures about Jesus and the labors of his soul. If sin brought a
yoke, Jesus Christ came under the law. If the curse came from sin, Jesus became a
curse for the cursed. If thorns came with sin, Jesus wore them on His head. If fearful
sweat came through sin, Jesus sweated large drops of blood. If sorrow came through
sin, Jesus became the man of sorrows. If death came with sin, Jesus was obedient
unto death, and where that wound is, is the cure.
[Cornelia B. Kennedy, translation
November 2005]

One the translations for pa/ie is debris or smithereens; the plural, however, is paliën. On the other hand,
ACVR may have misspelled paleis, meaning palace.
7 Zinnelijkheid is related to the senses and, in this context, with the lure of the world through the senses. In
most cases it can be translated as sensuality, but this would, in a modem context, refer to sexuality.
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2de Bijbelleezing

Holland, 12 Maart 1856

Gen 3:16
Zie hier het vonnis over Eva & Adam vanwege hunne zonde. — Haar vonnis is tweeledig.
Zij ziet zich veroordeeld tot een toestand van smert, en tot een toestand van
onderwerping: eene strafjuist overeenkomstig hare zonde in welke zij genot en
verheffing gezocht had. —
1.Het luidt tot haar: "Ik zal zeer vermenigvuldigen enz. - Slechts een soort der smerten
wordt genoemd; als zijnde de smerten bij uitnemen[d]heid, doch alle andere smertelijke
indrukken van verdriet en vrees van de aerde vol is en waaraan de vrouw als de teedere
sexe het meest vatbaar voor is zijn hier inbegrepen: zonde brengt de smeden in de
wereld, stortregens van smerten dalen vandaar op ons hoofd, en opende de springaderen
van het bitterst harteleed, maakt de aarde eene val[l]ei van tranen, en bedekte de aarde
met een zondvloed van wee & ach: Kenden wij geen zonden, wij kenden geen wonden:
Deze hier bij uitnemen[d]heid genoemde smerten zijn van die aard dat zij zelve ten
spreekwoord in het bijbelboek zijn, en staag ten allen tijde onder het menschdom de
waarheid van Gods dreigingen vervullen; Iedere wee der arbeidende vrouw prediken ons
de noodlottige gevolgen der zonde. /Hier wordt gesproken van een zeer vermenigvuldigen der smarten: Dit is de beschrijving
van het lot op aarde in het algemeen: de moeiten zijn vele en verminderen niet, ze zijn als
de wederkeerende wolken ook na uitstorting van zware regen: geen worder dat de
smeden vermeerderen daar dagelijks de zonde meerder worden. — Wat eene misleiding
en teleurstelling voor degenen die hun deel wachten in dit leven! —
Niet alleen worden gemeld de geboorte smerten, maar vermenigvuldiging van smert en
ontstemming der dragt = welke ondervinden wordt. En dan de moederzorge en smeden in
de kweeking daarna: en o wat een dubbele smerte voor het moederharte indien men het
daarna het moederharte vertrapt door dwaasheden. Zoo zijn de smerten vermenigvuldigd
en het eene bittere verdringt vaak het andere. —
//Het is God die zegt te zullen vermenigvuldigen, als die regtvaardige rigter in wiens
hand alles is. Dit betaamt ons de hand te doen leggen op den mond: wij hebben onze
smeden verdiend Ja meer dan die: En is het niet een uitdeeling van dien die geen lust
heeft om een menschenkind te plagen: maar Zijne oordeelen zend om de volkeren
geregtigheid te leeren: om zijne kinderen te kastijden, ze over zonde te verootmoedigen,
ze van de wereld te speenen: Zoodat het goede twelk wij er uit trekken verre het bittere
der smerten overtreffen. —
2. Zij en met haar is de vrouwelijke sexe hier geplaatst in ondergeschiktheid. Zij is haar
eigen meester niet: Num. 30 worden zelfs hare geloften aan den Heer door haar gedaan
vernietigd zoo het de man behaagd, en zij wordt ontslagen. —
In het Nieuwe Verbond heet het daarom "Gij vrouwen zijt uwe eigene mannen
onderdanig." — Dit was van de schepping af hare roeping, eene blijde zalige roeping een
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van zelfheid: doch zonde heeft het gemaakt eene straf een lastig jok': zoo de man niet had
gezondigd hij zoude altijd met wijsheid en liefde haar zoetelijk
[2]
hebben geregeerd. Indien de vrouw niet had gezondigd, zij zou altijd met ootmoed en
zagtmoedigheid hebben gehoorzaamd, en 's mans heerschappij zou geen bitterheid
geweest hebben, ons eigen dwaasheid en zonde heeft ons het jok zwaar gemaakt: Had
Eva nimmer Adam verzocht tot zonde zij zou nimmer geklaagd hebben over de
onderwerping aan hem: Zij heeft haar eigen jok verbitterd door de zonde, over welke ze
te klagen en te zuchten heeft. —
Echter hoe menige vrouw dankte hier alree en zal eeuwig danken over dat bittere, daar
het haar tot God dreef en het haar heiligde: Die hunne mannen verachten en
ongehoorzaam zijn die bedenken niet dat zij Gods wet en Gods oordeel versmaden. —
Barmhartigheid is dan gemengd in dit vonnis Gods: Het jok zal zijn niet van een vreemde
van een vijand maar van haar eigen man die haar hoofd, haar beschermer zou zijn, en
wien te verliezen ze veel op aarde verliest: En is haar barenssmerte toegezegd: zij zal die
benaauwdheid vergeten van wege de vreugde dat een mensche ter wereld geboren,
moedersvreugde zal zij smaken: en trotsch hare smerte en het drukkende juk zal ze haar
man minnen en begeeren. Dit oordeel was dan ook niet een vloek om haar ter
verwoesting te brengen, maar het is de tucht des Heeren om haar te brengen tot
bekeering: - 0 Wat een goedheid Gods, dat er geen vijandschap gesteld is tusschen man
en vrouw als tusschen de verzoekende slang en de vrouw.
Vs. 17. Voor zijn vonn
' is wordt genoemd zijn schuld. Zijne verschooning wordt
verworpen: haar schuld was verzoeking doch alleen verzoeking geen dwingen. Haar te
hooren was zijn schuld, zo zullen de beuzelachtige vonden [woorden?] in den
oordeelsdag verstuiven. En uit hun eigen mond zal God oordeelen. — Op [?] drieledige
wijze moet Adam Gods ongenoegen ontwaren: Over woonplaats, en arbeid, en in de
kortheid des levens.
Zijn woonplaats wordt vervloekt en de gevolgen beschreven. — Het aardrijk zij om
uwentwil vervloekt: d.i. de zigtbare wereld, door de zonde des menschen is zij der
ijdelheid onderworpen: Zij zou niet meer zoo dienen tot 's menschen genot en gelijk als
zij oorspronkelijk bestemd ingeschikt toe was. God gaf de aarde als eene goede aarde en
woonplaats om het den mensche aangenaam te maken. De zonde heeft die bezitting
veranderd: Het is niet die den mensch vereerende woning meer; in vele opzigten is het
een done drooge aarde, nu is het haar natuurlijk doornen distelen en onkruid voort te
brengen, en de goede vruchten moeten haar door 's mans noeste vlijt en door kracht van
vernuft ontwrongen worden. — Vruchtbaarheid was vroeger haar zegen ten dienste des
menschen: nu was dorheid deszelfs vloek tot menschenstraf: De aarde is nu niet wat ze
was. — Zonde verkeert een vruchtbaar land is dorheid. De dag der genade in Christus
heeft deze vloek ten deele opgeheven anders zoude eene vervloekte aarde geen de minste
vrucht en genot kunnen leveren, want niet Gods vloek maar Gods erbarming en genade in
ACVR uses the archaic jok (the 17th century joe) which in present-day Dutch is spelled juk
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Christus is een bron van goeds. — Die vloek zal gezien worden vooral wanneer God de
aarde met al de werken die er in zijn brandende zal doen versmelten. dan zal de mate der
zonde vol zijn: doch ook de zegevierende genade zal triumpheren door nieuwe hemelen
en eene nieuwe aarde waarop geregtigheid wonen zal aan Gods kinderen eeuwiglijk ten
ewe te geven. —
Wat echter een voon-egt dat de zondaar niet regtstreeks moest hooren
[3]
Gods vloek Ga weg van mij gij werker der ongeregtigheid: en dat Hij alleen van ter zijde
ze in zijne woonplaats moest ontwaren: Ja dat de aarde niet was bestemd om hem levend
te verslinden, maar nog bestemd bleef tot woonplaats, zoo bleef om hem nog te herbergen
en hem nog veel goeds te doen genieten. — En dat zelfs het bittere dat zij hem leverde
hem moest leeren om wijs te worden het heil niet te zoeken hier beneden in het schepsel
maar boven in zijn God.
B. Bovendien zou zijn arbeid zijne bezigheden en genot verbitterd zijn:

...ziin bezigheid zou zijn moeite en tobberij. Het zou in het zweet zijns aangezigt zijn:
Vroeger was zijn arbeid enkel genot, geen moeijelijken arbeid geen moeijelijke zorg was
er bij bekend: Nu is zij eene vermoeijenis, eene slijting en slooping van zijn ligchaam en
bovendien zal zijne zorge eene pijniging en kwelling zijner ziele wezen. — De dorheid der
aarde de voortbrenging van doornen en distelen zou zijn arbeidskring met moeiten
omcingelen: De zonde baarde het bange zweet van moeite en overspanning. Die
ligchaam slopende zorge en inspanning is niet te ontgaan in een eenige werkkring op
aarde. — Wat een dwaling slechts genot te willen en te wachten
1. daarom arbeid, vaak harde arbeid is onze roeping: als schepselen en als misdadigers:
het is een deel van ons vonnis: gelukkig hij die zich zelven onderworpen voor God
mag gedragen en de drukkende hand mag kussen, en eigen schuldigheid mag kennen
..... [illegible] ledigheid, luiheid, verwaarloozing en dagdieverij is opstandig en ....
[illeg.].
2. Laat ons de moeiten des levens gewillig en niet klagende en niet mur[mur]eerende
opnemen, doch lijdzaam en letten op hetgeen wij verdiend hebben: Doch er zijn er die
door verschillende redenen wereldzin wantrouwen etc het jok door overmatige zorg
arbeid en vooruitloopen zwaarder maken dan God het gemaakt heeft. Men mag het
zoeken te verligten in Gods weg, dat is roeping en de dag der genade; werp uwe
bekommernissen op mij: ook door te letten op het daaruit ontspruitend heil, ziende op
het einde en Gods regering.
... Ook wordt zijn brood hem verbitterd: de lekkernijen van het Paradijs worden
vervangen met het kruid des velds: Wat een afdaling tot de beesten der aarde de zonde
doet hem derwaart[s] zinken. Iedere zonde ook de manier of omstandigheden waar hij het
eeten zou: met smert zou men eeten en in het zweet des aanschijns. —
/Boven de duizenderleij teleurstellingen en grieven des levens, heeft zeker Adam met
bitterheid en smert gegeten gedenkende aan zijn heerlijk weleer; aan dat doen [??] en
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deszelfs vruchten: Wat wonder dat hij met schaamte dat hij dat [?] brood twelk hij van
tusschen de doornen verzamelde gegeten heeft, en hetzelve met tranen het bevochtigde.
/Hierin hebben wij het lot onzes aardschen levens afgeteekend: Vele ellenden en rampen
zullen de arme overblijfselen van aardsche vreugde en genot zeer verbitteren: Hoevelen
eeten hun deel nimmer met vreugde door ziekte of melancholic: de bevoorregten hebben
rede van hun brood vaak in kommer en zorge te eeten: de vrucht der zonde is staag aan
het woelen.
//In al die droevige gevolgen der zonde hebbe men de geregtigheid Gods te erkennen:
Wat klaagt dan een levend mensch? Een iegelijk klage over frisse [?] zonde. — Doch hoe
straalt in deze geregtigheid nog Gods barmhartigheid door: Hij zal bitterheid hebben
maar toch nog leven:
[4]
Hij zal smerte hebben maar tog nog brood eeten. En zijn harte zal gesterkt worden: Hij
zal moeijelijke tobberij zweetbarende tobberij hebben doch het zal hem de ruste de
Sabbat dierbaarder maken en hem in het einde vatbaarder maken om de ruste in de schoot
der aarde te verwelkomen. —0 Wat barmhartigheden en goede dingen nog [?].
C. De slooping van hem als mensch van de aarde. Dit bovenbeschreven lot zal uw deel
zijn tot dat gij tot de aarde zult wederkeren, dewijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt
stof en tot stof zult gij wederkeren. — Dit leven is een gestadige dood: - Ofschoon uit het
stof genomen zoo was er
a. in den mensch de vonk der onsterflijkheid door God gelegd, welke bestond in Gods
wil en welke zijn voedsel trok uit de kennis van de gemeenschap met en het bezit van
God: Des menschen heil en heerlijkheid was in God: dezen verlaten hebbende wordt
hij herinnerd wat te zijn stof en dat hij nu ook tot stof weerkeeren zou,
overeenkomstig Gods dreiging en den aard der zaak.
b. En ofschoon hij een geestelijke ziele bezat: nogtans wordt hij stof genoemd, en
zekerlijk om wigtige redenen: God wilde zeggen: Uwe kostelijke ziele heeft de
heerschappij verloren, ze is nu een prooi en slaaf van het stof, zij is gezonken in het
moeras des vleesches. Van geestelijk en hemelsch is zij geworden aardsch en
vleeschelijk, zij is gestorven voor haar kring en bestemming: En daarom zij kan niet
meer bereiken haar doelwit, als een doelloos palies [paleis] zal het wegkruimelen en
in duigen storten weerkeeren tot het stof Er kon niet meer gezegd worden
beelddragers Gods, men dierf die heerlijkheid.
/Nu is het stof en al ander zinlijkheid verzonken: Wat een geringheid, wat een zwakheid,
wat een laagheid. Wat een stoffe van vernedering en beschaming van alle hoogmoed en
verheffing. —
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//Wij zijn het stof dat door de wind des almagtige opgeheven voor een tijd doch neemt
weg de oorzaak dier verheffing en stof keert weer tot stof. — Wij zijn sterfelijke
schepselen van een dag. —
/fiDe zonde bragt de dood in de wereld: in wat vonn ze ook komt. Dood is het loon der
zonde en zonde de prikkel des doods. — De vonk der onsterfelijkheid is uitgebluscht. Dat
het moeitevolle leven kort is en de dage weinige zijn is echter bij de hoop des levens een
zegen.
a. Onder deze vloek moet begrepen worden: alle de geestelijke ellende daarom niet
slechts: de smerten des ligchaams maar die der ziele gewond door een beschuldigend
geweten. De onderwerping aan het jok des mens roept ons toe aangaande die
zwaardere slaverij onder zonde en Satan: welke men nogtans kiest, hoe hard ook. —
De doornen en distelen der aarde prediken ons der zielen vruchtbaarheid in het
kwade. — De arbeid des aarde predikt ons van een strijd om in te gaan. Het bittere
brood predikt ons de troosteloosheid der ziele in het missen van God. De
wederkeering des ligchaams tot het stof: predikt ons de stoffelijkheid en zinnelijkheid
onzer ziele. —
b. Wat hier gesproken is in deze vloekspraak daalde op Jezus neer. Wordt er van
arbeidspijnen gesproken, zoo staat er in de Schrift van Jezus van den arbeid zijner
ziele. — bragt de zonde een jok J. C. kwam onder de wet. — Kwam met de zonde de
vloek: Jezus werd een vloek voor vervloekten. — Kwamen de doornen met de zonde,
J. droeg ze op Zijn hoofd. — Kwam het bange zweet met de zonde, Jezus zweette
groote droppelen bloeds. — Kwam de smerte met de zonde Jezus werd de man van
smerten. — Kwam de dood met de zonde Jezus was gehoorzaam tot den dood naar dat
de wonde is, is het geneesmiddel. [Cornelia B. Kennedy, transcription
November 2005]
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